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HUQUQIY MUNOSABATLARNING MA'NAVIY JIHATLARI.
SULTONOV AKMALJON XASANOVICH,
Namangan davlat universiteti o’qituvchisi
Annotatsiya: Maqolada huquqiy munosabatlatda ma`naviyatning o’rni va roli, qonun
bilan mustahkamlangan qadriyatlar, milliy mentalitetni saqlab qolishda ommaviy axborot
vositalarining ahamiyati yoritib berilgan.
Kalit so’zlar: huquq, ma`naviyat, davlat, jamiyat, mentalitet, qonun, OAV.
Аннотация: В данной статье раскривается место и роль духовности в правових
отношениях. Также раскривается ценности закрипленних законами и рол средств
массовий информации в сохранение и развитии нацинолного менталитета.
Ключевые слова: право, духовность, государство, общество, менталитет, закон,
СМИ.
Abstract: The article highlights the role and importance of spirituality in legal relations, the
values enshrined in law, and the role of the media in maintaining national mentality.
Keywords: law, spirituality, state, society, mentality, law, media.
Davlat va jamiyat faoliyati davomida qaysidir tabaqa vakillari yoki hukmron jamoa
maqsad va manfaatlaridan kelib chiqqan holda
siyosat olib bormasligi kerak.
Bugungikundavlatchiligivaqonunchiligibarchatarmoqlargaaloqadorqonunlar,
qoidalar,
nizomlar,
qarorlar,
farmonlarvaboshqahuquqiy-me’yoriyhujjatlarasosidaishyuritadi.
Buhujjatlarningbirqismiqonunaktlari,qonundarajasigako’tarilgan,hammauchunumumiyva
majburiybo’lganme’yorlarni,qoidalarni,burchvajavobgarlikniaksettiradi.
Hujjatlarningboshqaqismiqonunostiaktlarideyiladi.Ularmazmuniqonunlardankelibchiqadi
vajamiyathayotiningtegishlisohalaridaqonuntalablariniyuzagachiqarishgaxizmatqiladi.
Qonun va qonunosti aktlari yordamida davlat jamiyat hayotini tartibga soladi.
Davlat tomonidan ishlab chiqarilgan va amaliyotga tadbiq etilgan qonunlarda
huquq o’z aksini topadi. Qonun bu muayyan huquqning aniq me’yorlar, qoidalar,
javobgarliklar majmui sifatida tizimli ifodalanishidir.Qonunga, huquqqa tayanmasdan
turib, jamiyatni, mamlakatni boshqarib bo’lmaydi.Biror bir fuqaroga, tashkilotga nisbatan
ham hech qanday chora ko’rib, jazolab yoki imtiyoz berib bo’lmaydi. Agar yo’l qoidalari
tizimga keltirilmaganda, yozib qo’yilmaganda va ularni buzganlik uchun tegishli
javobgarlik aniq belgilab qonunlarda va qonunosti hujjatlarida aks etmaganda, qoidani
buzgan kishiga jarima solish, ma’muriy yoki jinoiy javobgarlik belgilash mumkin bo’lmas
edi.
Demokratikdavlatdaqonunlarfuqarolaruchunadolatlivainsonparvarlikprinsiplarias
osidayaratilshilozim.Shubilanbirqatordaxalqningmilliyligi,
ma’naviyqarashlarinihamo’zidaaksettirishikerak.Qonun
insonparvar
va
adolatli
hisoblanishi uchun u bir necha talablarga javob berishi lozim. Birinchidan, u tarixiy
zaruratga, zamonaviy taraqqiyot talablariga mos kelishi, ular bilan ziddiyatga bormasligi
lozim.Ikkinchidan, u insonda odamiylikni, ijtimoiylikni mustahkamlashga, unga o’z
imkoniyatlarini yuzaga chiqarish, shaxsini kamol toptirishga xizmat qilishi, hech
129

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 11-сон

bo’lmaganda bevosita yoki bilvosita to’siq hosil qilmasligi kerak.Aynan shaxs kamolotiga
xizmat qilishda qonunning insonparvarlik mohiyati yuzaga chiqadi. Bunday qonun faqat
cheklovchi emas, undovchi ham, faqat jazolovchi emas, tarbiyalovchi ham bo’ladi.
Taraqqiyparvarlik, xalqparvarlik, vatanparvarlik, insonparvarlik kabi ma’naviy
qadriyatlarni qonunchilikning, qonun chiqaruvchi parlament faoliyatining asosiy
mezoniga aylantirish adolatli va shaxs kamolotiga, ezgulikka xizmat qiladigan qonunlar
yaratish imkonini beradi.
G’arbda davlatlarida aksariyatida turli elita guruhlarning iqtisodiy, ijtimoiy va
siyosiy manfaatlar uchun doimiy o’zaro kurashi muayyan guruhlar foydasini ko’zlab
tegishli qonunlar va qarorlar qabul qilinishga urinishlarni keltirib chiqardi. Bu maqsadida
parlament va hukumatga ta’sir ko’rsatishning har xil usullari, jumladan parlament yoki
hukumat a’zolari ekspertlar orasida tegishli loyihani olg’a suruvchi, himoya qiluvchi
maxsus guruhlar paydo bo’lishiga olib keldi.
Tarixdan ma’lumki barcha diktaturaga asoslangan davlat va jamiyat o’z faoliyatida
huquqni siyosatga bo’ysundirib, o’z manfaatlariga va g’oyalariga moslashtirib siyosat olib
brogan. Italiyada Mussolini , Ispaniyada Franko, Germaniyada Gitler, sobiq SSSRda Stalin,
Chilida Pinochet, Vengriyada Chauchesko o’z davlat tuzumini o’rnatib jamiyatning
barcha sohalarini o’z manfaati yo’lida bo’ysundirgan. Huquqni g’arazli maqsadlarda
talqin qilish, davlatni totalitar rejim asosida boshqarish fuqarolarni o’z huquqidan
mahrum etadi va o’z navbatida davlat olib borayotgan siyosatda uzoqlashtiradi. Bu esa
huquqiy ong tushunchasini uloqtirib tashlab, “davlat ishiga aralashma”, “siyosatga
burningni suqma” degan “oltin qoidalar”ni keltirib chiqaradi.
Har bir suveren davlatda huquq tizimini ishlab chiqish uchun, albatta, tarixiy
o’tmishga va milliy mentalitetga nazar solinadi. Turkistonni rus bosqinchilari bosib
olgungacha bu hududda huquqiy masalalar islom shariati asosida ko’rib chiqilgan.
Islomda hukm chiqarishning tan olingan, shar’iy hisoblangan to’rt manbasi ushbu uch
bo’linishga mos keladi. Bu to’rt manba – Qur’on, sunnat, ijmo’ (ittifoq) va qiyosdir. Qur’on
va sunnatga asoslangan hukmlarni diniy qonunga tayanuvchi huquq desak, xato
bo’lmaydi. Ijmo’ - pretsedentlik huquqidir. Qiyos esa asosan pretsedentlik huquqiga, faqat
ba’zi hollardagina talqiniy huquqqa mos keladi.[2] Bugungi kunda O’zbekiston
Respublikasi sud tizimi ham aynan shunga o’xshash instansiya sudlariga bo’lingan holda
ariza va shikoyatlarni bosqichma-bosqich ko’rib chiqadi.
Hayotda shunday vaziyatlar vujudga keladiki, ular birorta qonunda ko’zda
tutilmagan, ularga huquqiy baho berish, qaror qabul qilishda qonunning hujjatlarda aks
etgan me’yorlariga tayanishning iloji yo’q.Yoki boshqa misol: qonunning bir moddasiga
binoan ushbu holat bo’yicha bunday, boshqa moddasiga binoan teskari hukm chiqarish
mumkin. Masalan, BMT Nizomida har bir millat, xalq o’z taqdirini o’zi belgilash huquqiga
ega deyiladi.Muayyan hududda yashovchi aholi, xalq shu paytgacha tarkibiga kirib
kelgan davlatdan ko’pchilik xohish-irodasiga ko’ra (referendumda aniqlanadi), ajralib
mustaqil davlat tuzishga, yoki o’zga bir davlat bilan qo’shilishga haqli.Lekin Nizomning
boshqa moddasiga binoan, har bir davlat o’zining hududiy yaxlitligini himoya qilishga,
unga xavf soluvchi agressiyaga (bosqinchilikka) yoki ayirmachilikka (separatizmga)
qarshi kurashishga haqli deyilgan.Ushbu moddalarni o’zaro qarama-qarshi qo’yish, o’zaro
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zid talqin qilish mumkin.Amalda shunday hollar bo’ldi. Kosovoning Serbiyadan
ajralishini (2008) Rossiya tan olmadi, Serbiyaning hududiy yaxlitligi buzilmasligini yoqlab
chiqdi. Yevropa Ittifoqi va BMT, Yevropa sudi Kosovo ajralishini to’g’ri deb topdi. Oradan
ko’p o’tmay, 2014 yilda Qrim masalasida endi Rossiya Qrimning Ukrainadan ajralishini
to’g’ri topib, o’ziga qo’shib oldi, YeI va BTM esa Ukraina hududiy yaxlitligini yoqladi,
qrimliklarning o’z taqdirini belgilash huquqini tan olmadi. Bundan ko’rinib turibdi-ki
xalqaro hamjamiyatda ham bir-birini inkor etadigan masalalar talaygina.Uning huquqiy
jihatiga esa har ikki tomonda ham asos mavjud.
Mamlakatimizda huquqiy munosabatlarning ma’naviy tomonlari har sohada o’z
aksini topgan, desak mubolag’a bo’lmaydi.Tadbiq etilayotgan huquqiy normalar milliy
o’zlikni inobatga olgan holda ishlab chiqilmoqda. Shu o’rinda bu holat yurtimizda
yashayotgan boshqa millatva elat vakillari qadriyatlariga ham mone’lik qilmaydi. Mana
shu jihat mamlakat yaxlitligi va fuqarolarning totuvligini saqlashda eng muhim omil
hisoblanadi. Chunki milliy qadriyatlarga asoslangan biror qonun yoki qaror boshqa
millatlarning manfaatlariga putur yetkazmasligi kerak.[3]
Lekin jamiyatimizda hali ham yechimini kutayotgan muammoli holatlar yo’q
emas.Bunga misol qilib OAV tomonidan taqdim etilayotgan teledasturlar, filmlar,
multfilmlar, eshittirishlar, reklamalarni olishimiz mumkin.O’zbekiston Respublikasi
Konstitutsiyasining 67-moddasida “Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga
muvofiq
ishlaydi.Ular
axborotning
to‘g‘riligi
uchun
belgilangan
tartibda
javobgardirlar.Senzuraga yo‘l qo‘yilmaydi”[1] deb belgilab qo’yilgan. Lekin bu moddani
ba’zi telekanallar hodimlari to’g’ri talqin qilishda biroz yanglishgan ko’rinadi. Bolalarimiz
bizning kelajagimiz –deb jar solishni qoyilmaqom darajada uddalaymiz.Lekin ana shu
kelajak mevalariga televideniya orqali nimalarni ko’rsatyapmiz?G‘arbiy Yevropa va
AQSH kinostudiyalarida suratga olingan badiiy filmlarning barchasida bosh qahramon
faqat shaxsiy maqsadlarini ro‘yobga chiqarishga intiladi, xolos. E’tibor berganmisiz, “Tom
va Jerry” multfilmi qanday g’oyalarni va “madaniyat”ni targ’ib etadi. Mushuk va sichqon
ko’rinishidagi haqiqiy qotillar. Ularning bir-birini o’ldirishga bo’lgan harakatlari bolalarga
komedik talqinda ko’rsatiladi.O’zi yashayotgan uyni ag’dar-to’ntar qiladi.AQShlik
huquqshunos bu ikkisini AQSh Jinoyat Kodeksidagi moddalar bilan javobgarlikka tortib
ko’rib shunga amin bo’ldi-ki, mushukdan ko’ra sichqonning jinoyatlari ko’proq
ekan.Bizga sichqonni jabrdiyda qilib gavdalantirgan multfilm bolalar ongida huddi
sichqonga o’xshab mushukni o’ldirishga harakat tuyg’usini shakllantiradi.Jeyms Bruks
tomonidan “Gracie Films” kinokompaniyasida 1989 yildan buyon muntazam suratga
olinayotgan “The Simpsons” va Set Makfarleyn tomonidan 1999 yilda “FOX” telekanalida
suratga olingan “Family Guy” multseriallari bolani o‘z manfaatlari va huzur-halovatini
o‘ylashga o‘rgatadi, xolos. Ushbu multfilmlar axloqiy buzulishga olib keladi, narkotik
moddalar iste’mol qilishni va gomoseksualizmni targ‘ib etadi. Shuning uchun ham
“Family Guy” multseriali Indoneziya, Vyetnam, Eron, Malayziya, Janubiy Koreya, JAR va
Tayvanda, “The Simpsons” multseriali esa Venesuelada taqiqlab qo‘yildi. Yaponiyada
telekanallar yapon milliy mafkurasiga zid bo’lgan birorta dastur yoki film qo’yishlari
birinchi navbatda xalq tomonidan e’tirozlarga sabab bo’ladi.
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Statistik ma'lumotlarga ko‘ra inson hayoti davomida uchta muhim bosqichni bosib
o‘tadi. Bular: farzand dunyoga kelgach, 7-8 yoshgacha fakat o‘yin bilan mashg‘ul bo‘lsa,
22-24 yoshga yetguncha o‘qish, ilm olish bilan band bo‘ladi, undan keyin esa mehnat bilan
shug‘ullanadi. Va eng e'tiborlisi, bola aynan o‘smirlik davridayoq ijtimoiy hayotning ko‘p
qirralarini anglab yetishi ilmda isbotlangan. Shu jihatdan bola nimani xohlayotgani,
qanday multfilm yoki kinoni ko‘rayotgani bilan qiziqishimiz kerak.
Tadqiqotlarga ko‘ra, bola multfilm ko‘rayotganda dastlabki 20 soniyada shaklga
e'tibor berarkan, keyin esa mazmunini qabul qiladi. Shuning uchun mutaxassislarimiz
multfilm ishlayotganda eng avvalo uning shakl va mazmuniga e'tibor berishsa, maqsadga
muvofiq bo‘lardi. Ikkinchi muhim jihat, bu tegishli tashkilotlar bilan birgalikda turli
dasturlar, milliy o‘yinlarni tashkil etish kerak. Uchinchidan, psixologik immunitet,
psixologik ta'lim va psixologik sog‘liq bilan ishlashni o‘rganishdir.
Xotirlab ko‘raylik: ota-bobolarimiz farzandlarini qay tarzda ovutishgan? Ular ertak,
matal va xalq og‘zaki ijodidan lavhalar aytib berishgan. Shu bilan avlodlarini o‘z dini,
millati tarixidan xabardor etishgan. Farzandlar diyonat hissi, urf-odatlarni ertak va
matallar orqali qalblariga singdirishgan. Zamonaviy multfilmlar ham bizning
farzandlarimiz uchun xuddi o‘sha ota-bobolarimiz aytgan ertak va matallar kabi, faqat bu
ertak yoki matallarni bobomiz yoki momomiz emas, biz tanimagan, dunyoqarashi va dini
o‘zga bir "amaki" so‘ylab beradi, ko‘rsatadi.
O‘zbekistonda ilk multiplikatsion film 1965 yilda olingan bo‘lsa, o‘tgan yarim asr
davomida soha katta tarixiy jarayonni bosib o‘tdi. Bugungi axborot asrida asosiy e'tibor
milliy mahsulotlarni ko‘paytirish, xorijdan kirib kelayotgan turli multfilmlardan
himoyalanish va shu orqali yosh avlodni ruxan poklash, qalban uyg‘otishdan iborat. Ya'ni,
maqsad-mohiyat bitta - bolalar tarbiyasi. Ma'nan, axloqan, qalban va jismonan sog‘lom
farzand bu - sog‘lom kelajak garovidir. Avloniy aytganidek, tarbiya biz uchun hayotmamot masalasidir.
Vatanparvarlikni, yuksak insoniy fazilatlarni ulug’laydigan multfilmlar ham yo’q
emas, albatta.“Qirol sher”, “Muzlik davri” va “Vinni Pux” kabi multfilmlarda hayvonlar
orqali insoniy his tuyg’ular aks ettiriladi.
AQShning Garvard universiteti olimlari tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlarga ko‘ra,
amerikalik bolalar 18 yoshgacha 180 mingta axloqan buzuq, shafqatsiz, 80 mingta
qotillikni aks ettiruvchi filmlarni tomosha qilar ekan. Bular qatoriga behayolik, ichish,
chekishlarni ham sanab o‘tish mumkin. Xitoyda esa ta'lim-tarbiya, bolalar ma'naviyatiga
jiddiy e'tibor berilayotganini quyidagi misolda ko‘rish mumkin: 2008 yildan boshlab
mazkur mamlakatda behayo, sharmsiz kinolar, hissiyotlarni ko‘zg‘atuvchi ovozlardan
foydalanish qonunan ta'qiqlab qo‘yildi. Qonunni buzgan shaxslarga nisbatan turli
xukumat taqdirlashlaridan mahrum etish va litsenziya bekor qilish choralari qo‘llaniladi.
Shuningdek, telekanallar orqali kechqurun soat 17-21 oralig‘ida xorij multfilmlari
namoyish etish mumkin emas. Aksincha, bunday paytda faqat mahalliy multfilmlar
qo‘yiladi.
Oynai jahonda uzatilayotgan estrada honandalarining kliplari, konsertlari va
boshqa shou dasturlari ham mutlaqo milliy ma’naviyatimizga mos emas.
Masalan,ba’ziestrada honandalari tomonidan taqdim etilayotgan kliplarda erkak kishiga
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xos bo’lmagan hatti-harakatlar, masxarabozlar kiyadigan kiyimlarni kiyish, aralash
tillardagi musiqa matnlari, qishloq aholisini parodiya qilib chiqishi va yoshlarni
tabaqalashtirishga qaratilgan holatlar ko’p uchraydi. Atlas yoki adras xalqimizning milliy
libosi hisoblanadi.Lekin bu matodan tikilgan kiyimlarni faqat ayollar kiyishadi. Bugungi
kunda yoshlarimizning sevimli erkak jinsiga oid “yulduz”lari bu narsani unutib qo’ydi
shekilli, konsertlarda bunday kiyimlarni “erkak” honandalar kiyib chiqishi holatlari
ko’zga tashlanib turibdi.O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasining televidenie va radio
dasturlarining yuqori badiiy darajasini ta'minlashga doir ishlari yetarli emas, azaliy
ma'naviy-madaniy qadriyatlarga va milliy urf-odatlarga muvofiq bo‘lmagan, kamol
topayotgan avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga salbiy ta'sir ko‘rsatadigan qo‘shiqlar
va videokliplarning efirga chiqishiga yo‘l qo‘yilmoqda.
Ushbu holatlar madaniy-tomosha tadbirlarini o‘tkazish tartibining qo‘pol tarzda
buzilishiga, estrada ijrochilari tomonidan odob-axloq me'yorlariga rioya qilinmasligiga,
ular tomonidan badiiy jihatdan sayoz musiqiy asarlarning ijro etilishiga olib kelmoqda. Bu
holatlar tegishli organlar tomonidan estrada honandalari ma’naviy faoliyatini qonun bilan
tartibga solish masalasini dolzarb qilib qo’ymoqda.
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 9-dekabrdagi “Konserttomosha faoliyatini amalga oshirish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari
to‘g‘risida”gi 354-sonli qarori bunga yaqqol misol bo’la oladi. Qarorda honandalarning
odob-axloq qoidalari va ma’naviy masalalarga alohida urg’u berilgan. Unga ko’ra,
konsert-tomosha tadbirlarida, to‘ylar va boshqa tantanalarda artistning odob-axloq
qoidalariga, sahna madaniyati va tashqi ko‘rinish madaniyatiga zid bo‘lgan xattiharakatlar qilishini hamda ma'naviyatga salbiy ta'sir ko‘rsatuvchi va tomoshabinlarning
his-tuyg‘ularini haqorat qiluvchi, axloqsizlik g‘oyalarini targ‘ib etmagan holda, milliy
mentalitetga, milliy qadriyatlar va urf-odatlarga muvofiq bo‘lgan qo‘shiqlarni va ular
bo‘yicha yaratilgan videokliplarni ijro etish tavsiya etilgan.
Agar milliy ma’naviyatimizni asrab qolishni istasak, internet, OAV va boshqa
ma’naviyatga tahdid qiladigan sohalarni qonunlar bilan tartibga solishimiz zarur. Shu
o’rinda bu masala davlat va jamiyat o’rtasidagi munosabatlarni ham qonunlashtirishi
kerak. Erkinlik – bu xohlagan ishingni qilish kerak degani emas. Mamlakatimizga kirib
kelayotgan yot mafkuralarga asoslangan ba’zi xurujlarni G’arb davlatlari Sharq
mamlakatlari aholisini ma’naviy qaram qilishga qaratilgan aniq dasturlari asosida kirib
kelgan.
1945-yili Markaziy Razvedka boshqarmasi xodimi (keyinchalik MRB direktori)
Allan Dalles Kongressda AQShning Sovet ittifoqiga qarshi kurash strategiyasini
quyidagicha bayon qilgan:
“Biz nimaga ega bo‘lsak, ya’ni hamma oltinlarimiz, moddiy boyliklarimizning
barchasini ularni laqillatish va aldash uchun sarf qilamiz! Inson ongi, insonlarning
fikrlashi o‘zgarib turishga moyil. Alg‘ov-dalg‘ovlik bilan ularning qadriyatlarini soxta
narsalarga almashtirib, shu soxta narsalarni qadriyat sifatida qabul qilishga majbur
qilamiz. Qanday qilib deysizmi? Biz fikrdosh va ittifoqchilarimizni rossiyaning o‘zidan
topib olamiz. Bosqichma-bosqich katta miqyoslarda bo‘yin sunmas xalqning tarix
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sahnasidan o‘chishi fojiasini amalga oshiramiz. Ularning onglari o‘chib boradi. Adabiyot
va san’ati yo‘qotiladi…
Adabiyot, teatr va kinolari faqat eng tuban insoniy tuyg‘ularni maqtab, ularni
«chiroyli» qilib ko‘rsatib boradi. Biz fahsh, zo‘ravonlik, xoinlik va umuman olganda har
qanday axloqsizlikka topinishni («kult») madh etayotgan va ularning ommalashuviga
sabab bo‘layotgan ijodkorlarni qo‘llab-quvvatlaymiz.
Mamlakatni
boshqarishda
chalkashlikni
ko‘paytirib
tashlaymiz.
Biz kishi bilmas, ammo o‘ta faol darajada amaldorlar orasida poraxo‘rlikni, qat’iyatsizlik
(prinsipsizlik) va o‘zboshimchalikni rivojlantiramiz. Rasmiyatchilik va qog‘ozbozlikni
«fazilat» darajasiga ko‘taramiz”.
Bundan ko’rinib turibdi-ki, bugungi kundagi rivojlangan davlar tomonidan olib
borilayotgan riyokor siyosatning ildizi uzoq davrga borib taqaladi.
Xalqning ma’naviy qiyofasini saqlab qolish uchun uning huquqii va ma’naviy
ongini yuksaltirmoq shart. Bu ishni OAVsiz qilishni hozirgi davrda iloji yo’q.
Aytilganlardan huquqiy tarbiyada xalqaro huquq me’yorlarini va talablarini
aholiga o’rgatish, qonunlarga nisbatan hurmatli va xolis munosabatni shakllantirish
nechog’li muhim ekanligi oydinlashadi. Haqiqatan, odamlar ongiga, ishlab chiqaruvchilar,
xizmat ko’rsatuvchilar, savdo-sotiq bilan shug’ullanuvchilar, davlat idoralari, jamoat,
nodavlat notijorat tashkilotlari xizmatchilari – xullas, ijtimoiy munosabatlarning barcha
sub’ektlari ongiga inson huquqlarining davlat huquqlaridan, xalqaro huquqning milliy
huquqdan ustuvorligini singdirish zarur.
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